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Для подолання управлінських криз потрібні системні заходи. Тоді перед 
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The COVID-19 pandemic, which has severely affected the world in economic 
and social terms for over a year, infected more than 92 million people worldwide as 
of January 2021, causing approximately 2 million people to die (WHO, COVID-19 
Dashboard). Regions that can produce and respond with strategies in the fastest and 
most effective way in crisis situations such as suddenly developing global epidemic 
cases that disrupt the value chains on a global scale and prevent the efficient and 
effective operation of production and consumption networks can continue to maintain 
their competitive advantages. The dominant effects of global economy and 
globalization will continue to exist in the post-Covid-19 period, but there will be 
winners and losers in the face of these new conditions. So, how should regions and 
city networks develop and strengthen themselves in order to remain on the winners' 
side? Is it necessary to re-examine regional development policies in the post-COVID-
19 period? 
As part of the reconstruction of countries after the Second World War, it was 
aimed that both local and regional levels contribute to national development, and 
regional development approach became important. Scientific research in this policy 
area also seems to have intensified during this period. Since the 1980s, under the 
influence of neoliberalism, governments have started to move away from the 
planning approach. A global economic order in which goods, capital and services 
flow freely became dominant paradigm. In addition to this framework, information 
has begun to circulate rapidly and freely over the past 20 years. In the information 
age, big data, automation and smart systems gained more speed and became 
dominant. Therefore, regional development approaches should also be reviewed 
within this framework. 
During the corona virus period, it has been well understood that the world is 
now shaped in every field around the axis of information technologies. All possible 
services are transferred to online systems. Even the mass production factories are 
transferred into fully automated systems; evolving towards less labor dependent 
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production. In this period, the cargo and logistics sectors also gained importance. 
People no longer have to live squeezed in big metropolitan areas. In fact, in terms of 
a healthy life, densely populated areas have started to be seen as harmful. People 
prefer settlements with less population density and with gardens. Business 
environments become more flexible, and if possible, work in home offices. This 
situation results in the creation of production and consumption structures at the 
regional scale by spreading to the outer settlements of the densely populated city 
centers. 
In public administration, instead of the top-down planning approach during the 
1950s, more participatory, bottom-up, transparent, accountable, governance 
approaches became more popular.  It has been observed that when social and 
economic problems are left on their own, appropriate solutions cannot be produced 
for the problems within the market mechanism. Likewise, it has been observed that 
excessive interventions made with the Keynesian approach create inefficiency in the 
long term. For this reason, the planning but participatory, bottom-up governance 
approach stands out among the practitioners and theorists. 
From the regional development point of view if the European Union and 
Turkey samples are taken into consideration it is seen that this type of organizational 
structures have become widespread. As an example of these structures, the map 




Fig. 1 – EURADA Member Map 
 
Within the framework of the smart specialization strategy coordinated by the 
European Commission and developed mostly by regional development agencies, it is 
seen that innovation strategies based on smart specialization have been created in 
almost all EU member regions, and some steps have been taken in this direction by 
non-member countries (Fig. 2). 
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Fig. 2 – The members of the smart specialization strategy 
 
The economic and social damage that occurred during the corona period also 
shows the necessity of a developmental approach similar to that of as a post-war to 
overcome this. However, this time, solutions should be addressed with an approach 
based on IT and health rather than building and construction. Regions should put 
forward innovation-based, R&D-based development axes and self-improving, 
learning social structures that support them. Thus, more livable and environmentally 
sustainable regions can be created for people. 
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Пандемія COVID-19 вплинула на світову економіку і фінансові ринки. 
Значне скорочення доходів, ріст безробіття, перебої в роботі транспорту, сфери 
послуг і обробної промисловості можна розглядати як наслідки, викликані 
введенням заходів щодо протидії поширення хвороби, які були прийняті в 
багатьох країнах. Торговельний сегмент як одна з найважливіших складових 
економіки відчув великий вплив пандемії. Торгові центри по усьому світу 
зіштовхнулися з необхідністю скорочення часу роботи або тимчасовим 
закриттям. 
Незважаючи на несприятливу ситуацію на ринку роздрібної торгівлі, 
сектор електронної комерції продемонстрував позитивну динаміку. 
У 2014 році загальний обсяг продажів на ринку електронної торгівлі 
становив усього 1,3 трлн дол., однак дане значення більш ніж потроїлося в 2020 
році й досягло 4,2 трильйона доларів. Як очікується, обсяги продажів збережуть 
зростаючу динаміку із часом. Експерти прогнозують, що річний дохід галузі 
зросте до 6,5 трлн дол. усього за три роки. Якщо ця тенденція збережеться, то 
до 2025 року обсяг продажів електронної комерції може досягти 8 трлн дол. на 
рік [1]. Такий розклад подій є досить сприятливим для найбільших компаній 
електронної комерції, представлених на ринку, адже статистика підкреслює 
потенціал подальшого розвитку галузі. Варто відзначити, що на тлі зростання 
доходів представників ринку електронної комерції, буде спостерігатися 
подальше загостренні конкуренції в галузі. 
Цілком закономірно, що ріст обсягів продажів супроводжувався 
збільшенням кількості покупців у галузі. У світі налічують понад 7,8 млрд 
людей, ледве більш чверті (26,28%) із загальної чисельності населення землі є 
інтернет-покупцями. За останні роки число цифрових покупців значно зросло: з 
1,32 мільярда в 2014 році до 2,05 мільярда в 2020 році [2]. Оскільки усе більше 
й більше людей купують через платформи електронної комерції, компанії, 
представлені в галузі, мають шанс розширити свій вплив на величезну 
аудиторію й потенціал подальшого збільшення частки ринку. 
